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БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ЭҲТИЁЖГА АСОСЛАНГАН
МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Пулатова Дилдора Тургуновна,
А.Авлоний номидаги халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини
қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти докторанти (PhD)
Аннотация: Ушбу мақола халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва
уларнинг малакасини ошириш тизими ҳақида бўлиб, унда эҳтиёжларига асосланган
малака ошириш механизмлари ҳақида маълумотлар берилган. Бошланғич синф
ўқитувчиларининг малака оширишларига инновацион ёндашув ҳақида фикрлар баён
этилган.
Калит сўзлар: бошланғич синф ўқитувчиси, мактаб, таълим, фаолият, эҳтиёж,
малака ошириш, диагностика, механизми.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Пулатова Дилдора Тургуновна
институт переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и
специалистов системы народного образования имени А.Авлони.
Аннотация: Данная статья посвящена региональным центрам переподготовки и
повышения квалификации работников народного образования и в ней даётся информация о
механизмах повышения квалификации на основе профессиональных потребностей. В ней
также излогаются инновационные идеи и подходы повышения квалификации учителей
начальных классов.
Ключевые слова: начальный класс, учитель, школа, образование, деятельность,
необходимость, непрерывный, повышение квалификации, диагностика, механизм.
ЕNHANCMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT SYSTEM OF PRIMARY
EDUCATION TEACHERS ON THE BASIS OF NEEDS
Pulatova Dildora Turgunovna
Avloni in service and retraining institute of managers and specialists
of public education system
Abstract: This article is devoted to regional centers of retraining and advanced training of
public education specialists and it provides information on the mechanisms of professional
development based on professional needs. It also introduces innovative ideas and approaches for
improving the qualifications of primary school teachers.
Keywords: primary class, teacher, school, education, activity, necessity, continuous,
training, diagnosis, mechanism.
Жаҳонда таълим, жумладан, халқ таълими ходимларининг эҳтиёжларига
асосланган малака ошириш тизимини такомиллаштириш йўналишида кўплаб
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малака ошириш таълими муассасаларида сифат ва самарадорликни ошириш
юзасидан тегишли ишлар амалга ошириб борилмоқда. Бунда ҳар бир
мутахассиснинг аниқ мақсадли малака оширишини таъминлашга асосий эътибор
қаратилмоқда. Малака ошириш жараёнининг аниқ мақсадли ва юқори самарали
бўлишини таъминлашда касбий педагогик диагностика усулларидан фойдаланиш
яхши натижалар бериши аниқланган.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги ПФ - 5712сонли “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача
ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармонида узлуксиз
таълим тизими мазмунини сифат жиҳатидан янгилаш, шунингдек профессионал
кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш мазмунига эътибор
қаратилган. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача
ривожлантириш концепциясининг 2 боби б пункитида мавжуд малака ошириш
тизими ўқитувчилар эҳтиёжларига мос эмаслиги, малака ошириш курслари
мазмуни ва қўллланиладиган усуллар эскирганлиги, замонавий ахборот
коммуникация технологиялари воситаларини қўллаш орқали ўқитувчиларни
масофадан қайта тайёрлаш механизми йўлга қўйилмаганлиги ўқитувчиларнинг
билим ва малакасини тизимли ошириб бориш имконини бермаётганлиги хусусида
тўхталиб ўтилган. [1]
Ҳозирда эҳтиёжларга асосланган малака оширишни ташкил қилиш – малака
ошириш тизимини замонавий талаблар даражасида такомиллаштиришнинг асосий
йўналишларидан бири ҳисобланади. Бунда ҳақиқий эҳтиёжларни аниқлаш орқали
малака ошириш курсларининг мазмунини, ундаги машғулотларнинг шакл ва
усулларини мақсадга мувофиқ даражада такомиллаштириш имкониятлари ҳосил
бўлади.
Халқ таълими ходимлари малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш
йўналишида ҳозирги даврда амалга оширилаётган ижобий ишлардан бири таълим
муассасаларида ходимларнинг касбий тайёргарлик даражаларини янада ошириш
бўйича мавжуд эҳтиёжларни аниқлаш ҳамда шу эҳтиёжларни малака ошириш
жараёнида қондиришни йўлга қўйиш ҳисобланади. Бунинг натижасида малака
ошириш мазмуни ва усуллари таълим муассасаларидаги реал ўқув-тарбия
жараёнини такомиллаштиришдан иборат ҳақиқий мақсадга йўналтирилади. Лекин
ушбу халқ таълими ходимларининг эҳтиёжларига асосланган малака ошириши
механизми самарадорлиги ҳозирда кутилган даражада эмас.
Бунинг асосий сабаблари ўқитувчиларнинг малака оширишга бўлган
эҳтиёжларини касбий педагогик диагностика асосида олдиндан аниқлаб бориш ва
бу эҳтиёжларни малака ошириш буюртмаларини шакллантиришда, малака
ошириш машғулотлари жараёнида ҳамда малака ошириш курслари мазмуни ва
методларини замонавий даражада такомиллаштириб боришда ҳисобга олиш
етарли даражада эмаслиги; касбий диагностика йўналишидаги ишларнинг
мунтазам олиб борилишини таъминлаш, ўқитувчиларнинг касбий диагностикасини
мактабларда ташкил қилиш, бунинг учун мактабларда раҳбар ва педагог кадрларни
касбий диагностикани амалга оширишнинг замонавий шакл ва усуллари билан
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таништириш, касбий диагностика натижаларидан амалда фойдаланиш асосида
мақсадли малака оширишни ташкил қилиш ва бошқа масалалар тўлиқ ҳал
этилмаганидан иборат.
Халқ таълими ходимларининг эҳтиёжларига асосланган малака ошириш
механизмини такомиллаштириш ишларида бу механизмнинг ўзига хос
жиҳатларига мувофиқ усул ва воситалардан фойдаланилади. Булар ушбу
механизмни ташкил қилишнинг энг яхши натижа берадиган усулларини жорий
қилиш ҳамда асосий восита сифатида педагог кадрлар малакасини ошириш бўйича
касбий педагогик диагностика усулларидан фойдаланиш ҳисобланади. .
Педагог
кадрлар
малакасини
ошириш
бўйича
касбий
педагогик
диагностиканинг ҳозирги кундаги асосий мақсади - раҳбар ва педагог ходимларнинг
касбий тайёргарлигидаги мавжуд бўшликларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф
қилиш йўлларини белгилашдан иборат.
Шундан келиб чиққан ҳолда касбий педагогик диагностикани - раҳбар ва
педагог кадрларнинг касбий тайёргарлиги даражасини ва ундаги мавжуд
бўшлиқларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф қилиш йўлларини белгилаш
жараёнидан иборат, деб таърифлаш мумкин.
Халқ таълими ходимларининг эҳтиёжларига асосланган малака ошириш
механизмини такомиллаштириш масаласини бошланғич синф ўқитувчилари
мисолида кўриб чиқамиз. Бунда, аввало, ўқитувчининг малака оширишга бўлган
эҳтиёжларини аниқлаш лозим бўлиб, бунинг учун касбий педагогик диагностика
усулларидан фойдаланилади.
Бунда бошланғич таълим ўқитувчиларининг ўз лавозим мажбуриятлари, ўз
фанлари бўйича давлат таълим стандартлари, ўқув режа, дастурлар, тегишли
меъёрий-ҳуқуқий ва ўқув-методик ҳужжатларни, улардаги талабларни билиши, шу
билан бирга, ўқитиш (дарс бериш) маҳорати, тарбиялаш маҳорати, ўқув-тарбия
жараёнида гуманитар омилни таъминлайдиган шахсий сифатлари, таълим
олаётганларнинг билимларини холисона назорат қилиш ва баҳолаш маҳорати
бўйича касбий тайёргарлик даражаси аниқланади.
Ушбу педагогик диагностика натижаларининг таҳлили ва улардан келиб
чиқадиган хулосалар асосида бошланғич таълим ўқитувчиларининг касбий
тайёргарлиги улар ишлаётган таълим муассасаларининг истиқболдаги режалари,
вазифаларини амалга ошириш учун талаб қилинадиган даражада бўлишини
таъминлаш бўйича зарур эҳтиёжларни ва уларга мувофиқ ҳолда малака ошириш
машғулотларининг мазмуни ва шакллари белгиланади.
Ҳозирги кунда малака ошириш курслари ҳудудий ХТБларнинг буюртмалари
асосида режалаштирилмоқда. Ҳудудий ХТБлар ўз ҳудудларидаги таълим
муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг ўрнатилган даврийликда (3-5 йилда
бир марта) малака оширишини таъминлашни ҳисобга олган ҳолда буюртмаларни
расмийлаштирадилар. Бунда малака оширишга бўлган ҳақиқий эҳтиёжларни, яъни,
раҳбар ва педагог ходимларнинг касбий тайёргарлиги даражаси ва ундаги
бўшликларни ҳамда уларнинг мавжуд билимларидаги янгилаш ва чуқурлаштириш
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зарур бўлган йўналишларни ҳисобга олиш ва улар асосида аниқ мақсадларни
белгилашга зарур даражада эътибор қаратилмайди.
Бошланғич таълим ўқитувчиларининг малакасини ошириш соҳасида касбий
педагогик диагностикани қўллаш орқали уларнинг касбий тайёргарлик даражасини
белгилаш, ундаги талабларга жавоб берадиган жиҳатларни ҳамда мавжуд
камчиликларни ва бўшликларни аниқлаш асосида малака оширишга бўлган
ҳақиқий эҳтиёжларни белгилаш амалга оширилади. Бу эҳтиёжларни малака
оширишга буюртмаларни шакллантиришда ҳисобга олиш аниқ мақсадли ва шунга
асосан самарали малака оширишни таъминлайди.
Бошланғич таълим ўқитувчилари малака ошириш курсида ўқиши давомида
касбий педагогик диагностиканинг қуйидаги шаклларига жалб қилинади. Улар
билан малака ошириш курси машғулотлари бошланишида тезкор касбий
диагностика (кириш тест синови шаклида) ўтказиш орқали тингловчиларнинг
тегишли йўналишлар бўйича тайёргарлик даражаси аниқланади. Унинг
натижаларини ҳисобга олган ҳолда малака ошириш машғулотларини ташкил
қилиш натижасида бу машғулотларнинг аниқ мақсадли бўлишини ва улардан кўзда
тутилган самарага эришишни таъминланади. Курсда ўқиш жараёнида тегишли
фанлар бўйича тингловчилар ўзлаштиришининг жорий назоратини олиб бориш
орқали ўзлаштириш сифатини, шу билан бирга, машғулотларнинг талаб
даражасида олиб борилаётганлиги назоратини ва машғулотларда тингловчиларнинг
эҳтиёжларини тўлиқроқ ҳисобга олиб боришни амалга оширилади.
Малака ошириш курси охиридаги якуний аттестация (чиқиш тест синови
ҳамда малака иши ҳимояси шаклларида) касбий диагностиканинг ўзига хос расмий
шакли бўлиб, тингловчининг ўзлаштириши натижаларини белгилайди.
Малака ошириш курсидан кейинги даврдаги (ярим йил, бир йил, икки
йилдаги) касбий диагностика тингловчининг курсда ўрганганларини ўз амалий
фаолиятида қўллаши даражасини ва эришган натижаларини аниқлашга
қаратилади. Бу эса малака ошириш курсининг самарадорлиги натижаларини
аниқлаш имкониятини беради.
Бошланғич таълим ўқитувчилари касбий педагогик диагностикасининг асосий
шакл ва усуллари қуйидагилардан иборат:
 Ҳужжатларни ўрганиш асосидаги диагностика.
 Ўқув машғулотларини кузатиш ва таҳлил қилиш.
 Суҳбат асосидаги диагностика.
 Сўровнома саволларига берилган жавоблар асосидаги диагностика.
 Тест синови асосидаги диагностика.
 Ўқувчиларнинг ўзлаштиришлари натижаларини ўрганиш
 Ота-оналарнинг фикрларини ўрганиш бўйича социологик тадқиқот.
 Ўзини-ўзи диагностика қилиб бориш.
 Диагностика натижаларини аниқлаш, уларни таҳлил қилиш,
умумлаштириш, хулоса чиқариш, тавсиялар бериш. . [4]
Ушбу шакл ва усуллардан ҳар бирининг ўзига хос жиҳатларини ҳисобга олган
ҳолдаги аниқ мақсадларга мувофиқ равишда фойдаланилади.
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Бошланғич таълим ўқитувчилари касбий педагогик диагностикасини амалга
оширишнинг асосий воситаларига қуйидагилар киради:
- бошланғич таълим ўқитувчиларининг лавозим мажбуриятлари, малака
талаблари;
- таълим-тарбия соҳасига тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, Фармонлар,
Фармойишлар, қарорлар, буйруқлар;
- давлат таълим стандартлари, ўқув режа ва дастурлари;
- дарсликлар ва бошқа ўқув ҳамда методик адабиётлар;
- сўровномалар;
- тест материаллари.
Ушбу воситалар асосида касбий педагогик диагностиканинг мазмуни ва
мезонларини белгиланади.
Малака ошириш таълим муассасасида тингловчиларнинг мутахассисликлари
ҳамда малака ошириш бўйича белгилаб келган мақсадларининг ўзаро мувофиқлиги
асосида ўқув гуруҳлари ташкил қилинади.
Шу тартибда ҳар бир тингловчининг ҳамда таълим муассасасининг ҳақиқий
эҳтиёжларига мос бўлган аниқ мақсадли ва самарали малака оширишни ташкил
қилинади.
Педагог кадрлар малака ошириш курсига ўқишга келганида уларнинг ҳар бири
малака ошириш бўйича ўз касбий эҳтиёжлари тўғрисидаги маълумотлар билан
келадилар. Малака ошириш курсида тингловчиларни алоҳида мутахассисликлар
бўйича гуруҳларга ажратилади. Бу гуруҳлардаги ҳар бир тингловчининг шахсий
малака ошириш эҳтиёжларини шу гуруҳдаги барча тингловчилар бўйича тегишли
йўналишларга мувофиқ гуруҳлаштирилади. Бу маълумотлар асосида гуруҳдаги
тингловчиларнинг мавжуд эҳтиёжларини тегишли тартибда умумлаштирган ҳолда
малака ошириш машғулотларини олиб боришнинг умумий шакл, усуллари
белгиланади.
Шу аниқланган эҳтиёжлар асосида малака ошириш курсининг мазмунини
белгилаш талаб этилади. Бунинг учун курсларнинг ўқув-мавзу режа ва дастурларига
маълум тартибда ўзгаришлар киритиб бориш лозим.
Педагог кадрларнинг
олдиндан аниқланган эҳтиёжларини ҳисобга олиш малака оширишга
буюртмаларни асосли шакллантириш ҳамда мақсадли малака оширишни ташкил
қилиш имкониятини беради.
Аниқланган касбий диагностика натижаларидан амалда мақсадли фойдаланиш
юзасидан ўқитувчилар малакасини ошириш бўйича буюртмалардаги эҳтиёжлар
асосида малака ошириш курслари мазмунига тезкор ўзгаришлар киритиш
тартибини ишлаб чиқиш ва амалга жорий қилиш мақсадга мувофиқ.
Қуйида эҳтиёжларга асосланган малака ошириш механизмининг умумий
схемаси кўрсатилган.
5- расм. Халқ таълими ходимларининг эҳтиёжларга асосланган малака ошириш
механизмини такомиллаштириш умумий схемаси
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Ўқитувчиларнинг эҳтиёжларга асосланган малака оширишини касбий педагогик
диагностика асосида ташкил қилиш йўналишлари
(бошланғич синф ўқитувчилари мисолида)

Мактаб
Малака
оширишга
эҳтиёжларни
аниқлаш

Касбий педагогик диагностика усуллари:
-педагог ходимнинг ўзини-ўзи диагностика қилиши;
-педагог ходимнинг дарсини кузатиш ва таҳлил қилиш;
- малака оширишга эҳтиёжни, ҳужжатлар, сўровномалар ва суҳбат
асосида аниқлаш;
-ўқувчиларнинг ўзлаштириши таҳлили;
-ўқув фанлари ва мавзулари бўйича эҳтиёжларни аниқлаш;
-натижаларни умумлаштириш, қиёслаш асосида таҳлил қилиш;
-кўп такрорланган эҳтиёжларни белгилаш.

Мактаб бўйича эҳтиёжларни
гуруҳлаштириш,
Т(Ш)ХТБга
тақдим қилиш

Т(Ш)ХТБ

Т(Ш)ХТБ
бўйича
эҳтиёжларни
гуруҳлаштириш

Эҳтиёжларнинг асосий гуруҳлари:
-ўқув-методик ва тегишли меъёрий ҳужжатларни
ўрганиш;
-илғор педагогик технологияларни ўрганиш, амалда
қўллаш, педагогик маҳоратнинг муайян масалаларини
такомиллаштириш;
-мутахассислик фанлари назарияси ва уларни ўқитиш
методикаси бўйича билимларни чуқурлаштириш,
янгилаш;
-таълимда ахборот технологияларидан фойдаланиш;

Эҳтиёж
лар бўйича
маълумотларни
ВХТБга
тақдим
қилиш

ВХТБ
Малака
ошириш
бўйича
эҳтиёжларни
умумлаштириш

Кадрлар малакасини ошириш буюртмачиси
вазифаларини бажариш:
-малака оширишга эҳтиёжларни таҳлил қилиш асосида
таълим-тарбия ишлари сифати ва самарадорлигини
замонавий даражада ошириб бориш юзасидан мавжуд
муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал этиб боришга
йўналтирилган малака ошириш буюртмаларини
шакллантириш.

ХТХҚТМО
ҲМ га
буюртмани
шакллантириш

ХТХҚТМОҲМ

Тегишли
йўналиш
лар бўйича
малака
ошириш
курсларини ташкил
қилиш

Малака ошириш курсини ташкил қилиш ва назорат олиб
бориш:
-малака ошириш курсининг мақсадга мувофиқ шакли ва турини белгилаш, курс
дастурини тузиш;
-малака ошириш курси ўқув машғулотлари ишланмаларини тузиш ва ўқув
машғулотларини ташкил этиш.
-малака ошириш курси ўқув режа ва дастури тингловчиларнинг эҳтиёжлари
асосида шакл-лантирилганлиги ва машғулотлар учун зарур шароитларнининг
мавжудлиги;
-машғулотлар учун тайёргарлик ишлари, маърузачилар таркиби, ўқув-методик
таъминот талаблар даражасида эканлиги;
-малака ошириш курси жараёнида тингловчиларнинг эҳтиёжлари
қондирилишини таъминлаш юзасидан назорат олиб бориш усуллари.

Ўзлаштир
иш назоратини олиб
бориш

Малака ошириш курси якуний синовларида тингловчиларнинг ўзлаштириши натижа411
ларини аниқлаш, тегишли хулосалар чиқариш,
зарур чора-тадбирларни амалга ошириш.
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Ушбу расмда бошланғич таълим ўқитувчиларининг эҳтиёжларига асосланган
малака оширишни касбий педагогик диагностика асосида ташкил қилиш
йўналишлари белгилаб олинди. Жумладан, касбий педагогик диагностика усуллари,
касбий педагогик диагностика натижаларини аниқлаш ва таҳлил қилиш, таҳлил
асосида реал тавсиялар ишлаб чиқиш, тавсияларга мувофиқ равишда малака
ошириш мазмуни, шаклларини белгилаш, малака ошириш жараёнида
эҳтиёжларнинг қондирилишини таъминлаш ва назорат олиб бориш.
Мактаб раҳбари ва метод бирлашма раҳбари томонидан ўқитувчининг касбий
тайёргарлигидаги бўшлиқлар аниқланиб туман халқ таълими бўлимига маълумот
берилади. Туман халқ таълими бўлимининг фан методисти тумандаги мактаблар
бўйича ўқитувчилар эҳтиёжини умумлаштириб гуруҳларга ажратади ва малака
оширишга буюртмаларни шакллантиради. Вилоят халқ таълими бўлими туманлар
бўйича ўқитувчиларнинг эҳтиёжларини умумлаштириб вилоят малака ошириш
ҳудудий марказларига буюртма беради.
Шу асосда мактаб, туман (шаҳар), вилоят халқ таълими бошқармаси, ҳамда
вилоят халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини
ошириш марказлари вазифалари белгиланди.
Хулоса қилиб айтганда, халқ таълими ходимларининг эҳтиёжларга асосланган
малака ошириш тизимини такомиллаштиришда унинг қуйидаги ўзига хос
жиҳатлари аҳамиятга эга:
-бошланғич синф ўқитувчиларининг малака оширишга бўлган эҳтиёжларини
касбий педагогик диагностика асосида олдиндан аниқлаб бориш;
-малака ошириш машғулотлари жараёнида ўқитувчиларнинг олдиндан
аниқланган эҳтиёжларини ҳисобга олиш;
-касбий диагностика натижаларидан амалда фойдаланиш асосида малака
ошириш
курслари
мазмуни
ва
методларини
замонавий
даражада
такомиллаштириб бориш;
-мақсадли малака оширишни ташкил қилиш;
-ўқитувчиларнинг касбий диагностикасини мактабларда ташкил қилиш;
-мактабларда раҳбар ва педагог кадрларни касбий диагностикани амалга
оширишнинг замонавий шакл ва усуллари билан таништириш орқали
ўқитувчиларнинг олдиндан аниқланган эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда малака
оширишга буюртмаларни асосли шакллантириш ҳамда мақсадли малака
оширишни ташкил қилиш;
-касбий диагностика йўналишидаги ишларнинг мунтазам олиб борилишини
таъминлаш лозим. . [3]
Халқ таълими ходимларининг эҳтиёжларга асосланган малака ошириши
тизимини такомиллаштириш натижасида малака ошириш жараёни сифати ва
самарадорлигини янада ошириш имконияти яратилади. Бу долзарб вазифани
амалга ошириш йўналишлари ва методларини халқ таълими ходимларининг
эҳтиёжларга асосланган малака ошириш тизимини такомиллаштиришнинг ўзига
хос жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда тадқиқ қилиш асосида белгилаш лозим.
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Касбий диагностика натижаларидан амалда фойдаланиш асосида малака
ошириш
курслари
мазмуни
ва
методларини
замонавий
даражада
такомиллаштириб бориш лозим. Касбий диагностика натижасида аниқланган
эҳтиёжлар асосида ўқитувчилар малакасини ошириш бўйича буюртмаларни
шакллантириш ва шу буюртмаларда кўрсатилган эҳтиёжлар асосида малака
ошириш курслари мазмунига тезкор ўзгаришлар киритиш тартибини ишлаб
чиқиш ва амалга жорий қилиш мақсадга мувофиқ.
Касбий педагогик диагностикани амалга оширишда педагогларнинг касбий
ўсишларига ҳамда улар ишлаётган таълим муассасасини ривожлантириш бўйича
режаларга мувофиқ бўлган малака ошириш эҳтиёжларини аниқлаш аҳамиятга эга.
Шуни ҳисобга олганда, педагогларнинг касбий диагностикасини мактабларда
ташкил қилиш ва унинг натижаларидан амалда фойдаланиш асосида малака
ошириш
курслари
мазмуни
ва
методларини
замонавий
даражада
такомиллаштириб бориш имконияти яратилади. Бунинг учун мактабларда раҳбар
ва педагог кадрларни касбий диагностикани амалга оширишнинг замонавий шакл
ва усуллари билан таништириш ҳамда бу йўналишдаги ишларнинг мунтазам олиб
борилишини таъминлаш лозим. Бунда педагогларнинг ўз-ўзини касбий
диагностикаси бўйича маълумотларни ҳам ҳисобга олиш зарур.
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